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Problemos aktualumas – abonent registravimo ir valdymo automatizavimas. 
Darbo tikslas – sukurti IS interneto paslaugas teikianiai firmai, kompiuterizuojant 
abonent registravimo, valdymo, duomen sraut stebjimo ir rangos valdymo etap. 
Analitin dalis – pasirinktas metodologijos realizavimo proceso modelis – IS gyvavimo 
ciklas. Gyvavimo ciklo pasirinkimas tiesiogiai susij	s su turimos programins rangos 
galimybmis. Pasirinktas tradicinis GC (top-down) arba kitaip vadinamas – krioklio GC. Šio 
gyvavimo ciklo skiriami trys etapai (analiz, projektavimas, realizavimas). 
Informacijos sistema kuriama atsižvelgiant  pagrindinius vartotojo reikalavimus ir 
pagrindiniu CRM (Customer Relationships Management - „Santyki su klientais valdymas“) 
metodus. 
Projektavimo-realizavimo priemons – buvo naudojama sekanios priemons: 
• UML (Unified Modeling Language – vieninga modeliavimo kalba) atsirado kuriant 
viening kalb, skirt objektiškai orientuotam programavimui. 
• „Datanamic DeZign for databases v2.5.2“ – duomen bazi projektavimo sistema. 
• PHP ir Perl programavimo kalbos 






„Customer Relationships Management” (CRM) – tiesioginis vertimas bt „Santyki su 
klientais valdymas”. Santrumpa CRM - taip pat gali bti aiškinama ir kaip “Customer/Clients 
Resources Management” - klient kaip resurso (kaip firmos ištekli) valdymas ir efektyvesnis 
aptarnavimas. O tai jau šiek tiek aiškiau apibržia pat termin. Geresnio klient valdymo 
pasekm, efektyvesnis aptarnavimas, stiprus ir skmingas verslas su didelmis augimo ir 
pltimosi galimybmis. CRM - tai visa ilgalaikio verslo strategija, skirta atsirinkti kas yra firmos 
klientas, o atsirinkus tinkamai optimizuoti santykius su jais pelningesniam verslui, siekiant 
išlaikyti savo klientus prie firmos. 
Norint suvokti ir pritaikyti CRM, reikia suvokti ir atitinkam verslo strategij - 
koncentracijos  klient strategij. Siekti ne tik išlaikyti sen klient, bet taip pat ir atitraukti j 
nuo konkurent, pasilant geresnes paslaugas, geresn bei lankstesn aptarnavimo model, geriau 
informuoti klientus, aprpinti klient naujausia informacija, pasilyti savotiškas atlygio formas, 
aukštesnio lygio nei konkurent aptarnavim. Pateikti klientams save aukštesnio lygio, verslo 
kultros lygyje. CRM reiškia pajam bei pelningumo klim tinkamai integruojant bei vliau 
koordinuojant visus klient, partneri kontaktus. CRM – požiris ir kartu sprendimas, 
integruojantis rinkotyr, klient aptarnavim, verslovs ištekli planavim. 
Pritaikius CRM sprendimus verslo praktikoje firmos konkurencingumo lygio pokyiai 
yra žyms. 
Verslo modelio, verslo proces metodologij, ir tinkamai paruošt interaktyvij 
technologij rinkinys, sprendimas, skirtas pasiekti ir išlaikyti aukšto lygio klient išsaugojimo 
lyg, garantuoti kokybiškos, patikimos ir išsamios informacijos apie klient perdavim ir 
pasiekiamum ir yra CRM. 
Tiksliausiai CRM galima apibdinti taip: tai procesas, labai priklausantis nuo turim 
duomen apie js klient, ir vlesnio ši duomen panaudojimo atitinkamai verslo poreikiams, 
siekiant geriau atitikti individualius kliento (partnerio, pirkjo) poreikius. Efektyvus informacijos 
rinkimas ir kaupimas bei vlesnis jos panaudojimas didesniam klient skaiiui pasiekti bei 
klient lojalumui sukurti - menas, pagrstas mokslu. Esant šiuolaikiniams aukšto lygio klient 
aptarnavimo poreikiams bei dideliems su tuo susijusiems informacijos kiekiams, praktiškai yra 
nemanoma net svarstyti ši proces gyvendinimo be šiuolaikini aukšto lygio intelektualij 
technologij panaudojimo. 
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Verslo modelis, kuomet klientas tampa pagrindiniu kompanijos procesuose ir veikloje ir 
yra CRM. Šiuolaikins technologijos, integruotas strateginis planavimas, glaudus, nuodugnus ir 
personalizuota (sukoncentruota  asmen) rinkotyra, modernios organizacijos pltros priemons – 
tai pagrindins CRM dalys. CRM taip pat yra ir informacini technologij pramons (šakos) 
terminas, apibržiantis metodus, programin	 rang, interneto galimybi panaudojim bei 
sprendimus, kurie padeda verslovei sistemingai valdyti santykius su klientais. 
Deja, kaip sako informacijos valdymo, bei informacini verslo technologij specialistai, 
jei tik verslas neapima vieno žmogaus, jame dalyvauja keletas ar daugiau žmoni, neužtenka tik 
priartti ir susipažinti su klientu. Toks dalykas kaip kolektyvin smon ar kolektyvin atmintis 
neegzistuoja, nebent visa informacija yra išsaugoma ir laikoma kažkur kitur ir ja reikiamu laiku 
yra efektyviai bei operatyviai dalijamasi su reikiamais žmonmis. Štai ia atsiranda kompiuteri, 
specializuotos programins rangos ir interneto technologij poreikis. 
Programiniai verslo sprendimai padeda sutvarkyti, prižirti, gauti tiksli informacij ir 
valdyti kiekvien santyki su klientais ciklo etap. Juo taikomi tokie sprendimai: 
Galima sukurti duomen baz	 apie klientus, kur išsamiai kaupiama visa santyki su juo 
informacija. Duomen baz	 tinkamai susiejus su interneto technologijomis galima garantuoti 
šios informacijos pasiekiamum iš bet kurios vietos, taip aprpinant reikalinga informacija ir 
administracij, ir žmones, susijusius su pardavimais. 
Sistem galima automatizuoti verslo pasilymams atitinkantiems kliento poreikius 
generuoti bei automatiškai platinti. Verslo pasilymams pagal kliento pirkim, užsakym pobd 
generuoti. diegti automatizuot kliento pareig (sipareigojim) priminimo paslaug. diegti 
kliento aktyvumo (tuo paiu lojalumo) stebjimo modul.  
Pritaikyti atitinkam automatin	 kliento palaikymo ir atlygio už lojalum program 
(akcijas, dovanas ir pan.). 
Taip galima sukurti itin personalizuot rinkotyros program. Pasiekti tok 
personalizacijos lyg yra praktiškai nemanoma nekaupiant atitinkamos informacijos ir neturint 
valdymo rangos, taip pat atitinkam el. komercijos technologini sprendim. 
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2.1. Proceso analiz 
 
UAB „Parabol“ yra firma teikianti kabelins televizijos ir interneto paslaugas savo 
abonentams. Šiuo metu tai viena didžiausi interneto ir kabelins televizijos tiekj Šilaini 
rajone, Kaune. 
Kabelins televizijos abonentai yra jos klientai perkantys paslaugas. Interneto abonentai 
perka duomen sraut, kur jiems tiekia kabelin televizija savo tinklais. Uždavinys yra toks: 
reikia sukurti duomen sraut stebjimo (monitorinimo) bei interneto abonent registravimo ir 
valdymo sistem. 
Informacin sistema kuriama siekiant pagreitinti ir pagerinti firmos darb su abonentais, 
taip pat ir abonent patogumui naudotis interneto paslaugomis. 
IS vartotojai – internet privatiems asmenims tiekianios firmos ir j abonentai. Tai yra 
dvi skirtingos vartotoj ršys. Abonentams - tai grynai informacinio pobdžio sistema, jie 
negals atlikti joki pakeitim duomen struktrose. 
IS tikslas – sumažinti informacijos perdavimo laik ir snaudas, taip pat suteikti kuo 
daugiau patogum vartotojui. Siekiama, kad jam bt kuo paprasiau ir patogiau naudotis 
sistema. Keldami IS reikalavimus, vartotojai akcentuoja btent IS naud siekiant informacijos 
perdavimo greiio bei duomen saugojimo patikimumo. 
Duomen baz naudojama kaip ryšys tarp registruot abonent ir kit duomen gaunam 
iš vairi šaltini apie abonento bsen, jo parsistos informacijos kiek ir kt. Pagrindiniai 
parametrai yra vartotojo asmeniniai duomenys, jam suteiktas interneto adresas (IP adresas), 
vartotojo tinklo rangos gamyklinis adresas (MAC adresas), visa kita informacija yra 
automatiškai kaupiama iš nepriklausani nuo abonento šaltini (serveriai, maršrutizatoriai, 
modemai). 
IS efektyvumas pasireiškia tada kada atsiranda poreikis greitai identifikuoti abonent ir 
atlikti pirmin	 diagnostik gedimo atveju, taip pat masini pasikeitim tinkle atveju, kadangi 
pakeitus duomenis duomen bazje, tai atsispindi kituose sistemos komponentuose (serveriuose, 
maršrutizatoriuose) ir greitai keiia visos sistemos parametrus. 
Vartotojai su IS bendrauja naudodami interneto naršykl	, todl speciali reikalavim 
vartotojo sistemai nereikia, vartotojas turi turt interneto naršykl	, bei interneto ryš. 
Grafin vartotojo ssaja (GUI (Graphic User Interface) - meniu scenarijus, langai) 
realizuota naudojant pagrindin meniu, iš kurio galima pasiekti smulkesnius meniu ir atlikti 
reikiamas operacijas: 
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• abonent peržira ir registravimas, 
• serveri ir maršrutizatori stebjimas, 
• naudojamos rangos (modemai, komutatoriai) peržira bei registravimas, 
• statistin informacija apie sunaudotus duomen srautus, 
• vairios ataskaitos, 
• kai kuri DB lenteli redagavimas, 
Tinkle turi bti diegta internetinio tinklo programin ranga (http, firewall ir kiti spec. 
servisai), užtikrinanti stabil projektuojamos sistemos darb bei saugum. Periodiškai turi bti 
atliekamas sistemos saugumo ir stabilumo patikrinimas. 
Vartotojui sukurtas pagrindinis meniu. Duomen vedimas atliekamas lentelmis, 
vaizdžiomis formomis, turiniomis papildom atribut: mygtuk, iškrentani sraš su 
galimomis lauk reikšmmis ir kt. Form langai atitinkamai apipavidalinti, lauk reikšms jame 
išdstomos pagal sudaryt dizain ir vaizduojamos vartotojui patogiu formatu. Duomenims vesti 
skirtos formos, sudarytos iš vienos ar keli DB lenteli. 
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3. Duomen struktr modeliai 
 
 Duomen sraut diagramos (DFD - Data Flow Diagram) skirtos problemins srities 
funkciniam modeliui apibržti, t.y. sistemos funkcijoms (procesams) vaizduoti. Duomen srautai 
yra vienas iš modelio element, kuris parodo, kurie duomenys naudojami procesuose, iš kur jie 
imami ir kur saugomi. Kitas, pagrindinis, diagramos elementas yra procesas. 
 
 
3.1. Aukšiausio lygmens DFD 
 
 Aukšiausio lygmens DFD vaizduoja firmos aplink. Ši duomen sraut diagrama 
parodo, kokie elementai yra sistemos išorje ir firmos ryš su jais. Kaip matyti diagramoje, 
išoriniai elementai yra: operatorai, tiekjai (su jais sudaromos sutartys ir cirkuliuoja lšos, 
perkami duomen srautai) ir bankas. 
 
1 pav. Aukšiausio lygmens DFD 
3.2. Nulinio lygmens DFD 
 
 Nulinio lygio duomen sraut diagrama vaizduoja pagrindinius sistemos procesus, 
duomen srautus – išskirstoma  aukšiausio lygmens DFD. 
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2 pav. Nulinio lygmens DFD 
 
 
3 pav. DFD žymjimai 
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3.3 Pirmo lygmens DFD 
 
 Kiekvien proces, pavaizduot nulinio lygio diagramoje, paprastai sudaro keli procesai. 
Šiame darbe smulkiau nagrinjama IT skyriuje vykstantys procesai ir duomen srautai. 
 
 4 pav. Pirmojo lygmens DFD 
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3.4. Duomen struktros 
 Duomen struktros vaizduoja kokie duomenys yra saugomi duomen bazje ir kokiais 
duomenimis operuoja vartotojas – UAB „Parabols“ darbuotojas. 
 
 
5 pav. Duomen struktros 
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4.1. Terminai, santrumpos 
• DB – duomen baz. 
• Operatorius – UAB „Parabol“ darbuotojas, naudojantis ši IS. 
• Abonentas – UAB „Parabol“ abonentas, naudojantis interneto paslaugas. 




 Sukurti elektronin	 abonent registravimo ir valdymo, technins rangos (maršrutizatori, 
modem) stebjimo, valdymo ir registravimo sistem. 
• Galini vesti apskait abonent: 
o IP adreso pasikeitim 
o MAC adreso pasikeitim 
o rangos, prie kurios prijungtas abonentas pasikeitim 
o Parsistos informacijos kiek. 
o Paslaugos plano pasikeitim. 
o Gedim. 
• Vesti modem apskait: 
o Vietos (adreso) pasikeitim. 
o IP adreso pasikeitim. 
o Gedim. 
• Stebti technin	 rang: 
o Persiuniamos informacijos kiek. 
o Persiuniam paket kiek. 
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o Centrinio procesoriaus (CPU) apkrovim. 
o Atminties panaudojim. 
o Kaupiklyje esanios laisvos vietos kiek. 
o Modemus, CMTS (Cisco UBR 7114 Cable Modem Termination System): 
 Signalo lygius kurie ateina iki rengini. 
 Signalas/Triukšmas santyk (SNR). 
 Persiuniamos informacijos kiek (tik CMTS). 
 Signal klaid ir j taisym skaii (FEC – Frame Error Correction). 
• Operatoriaus darbas turi apimti: 
o Nauj abonent registravimas. 
o Esam abonent redagavimas. 
o Nauj modem registravimas. 
o Esam modem redagavimas. 
o Gedim registravimas. 
• Abonentai turi turti galimyb	 prisijung	 pasižirti savo parsistos informacijos kiek. 
• Administratoriaus darbas turi apimti: 
o Sistemos vartotoj (operatori) valdym. 
o Sistemos pagrindini lenteli redagavim: 
 Miest. 
 Gatvi. 
 Paslaugos plan. 
 Abonent potinkli 
o Serveri konfigravimas. 
 
4.3. Priemons 
• Priemons (iš serverio puss): 
o Interneto svetain – vartotojo ssaja. 
o Duomen baz PostgreSQL 
o Apache http serveris. 
o Technologijos: Internetins paslaugos – tai modulins programos arba funkcijos, 
kurios yra visiškai nepriklausomos. Jos gali bti randamos arba iškviestos iš 
interneto arba intraneto. Pai internetin	 paslaug gali sudaryti programos login 
schema ir duomenys. Naudojant standartinius interneto protokolus galima prieiti 
prie funkcij, naudojam versle ir paremt internetinmis paslaugomis. Iš tikrj, 
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internetins paslaugos yra standart ir protokol, naudojam kuriant dabartines 
internetines aplikacijas, rinkinys. HTML standartas išsipltojo  apibendrint 
standart XML, kuris gali bti naudojamas atvaizdavimui ir virtualiam duomen 
iškodavimui. HTTPS protokolas buvo praplstas SOAP, kuris suteikia labiau 
apibržt komunikacij tarp dviej nepriklausom sistem. Web Services 
Description Language (WSDL) leidžia programai suprasti kaip ji turi bendrauti su 
internetinmis paslaugomis – ši kalba aprašo atributus ir metodus, susijusius su 
internetiniu servisu. Internetins paslaugos gali bti patalpintos  katalog, kuris 
yra pasiekiamas kit program, naudojani naujas specifikacijas. Tai vadinama 
Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI.) Internetins 
paslaugos yra kuriamos naudojantis XML, SOAP, WSDL ir UDDI 
specifikacijomis. Šie standartai greitai paplis kaip ir HTML šiandien. diegimai 
bus paplit	 ir mobils, tinkantys kiekvienai operacinei sistemai ir programavimo 
kalbai. Šie nauji ir patobulinti standartai yra aplikacij integracijos ir 
automatizavimo pagrindas, kuriuos kompanijos pradeda naudoti kuriant realius 
sprendimus ir patobulindamos savo aplikacij naudingum bei interoperatyvum. 
Projekte planuojama naudoti šias technologijas: 
 Hipertekst apdorojimo technologija HTML 
 Hipertekst skript apdorojimo technologija PHP 4.0.2 
 Duomen bazs valdymo sistema PostgreSQL 7.3.4 
o Susisiekimas: pagrindinis serveris turs bendrauti su kitais serveriais, 
maršrutizatoriais ir modemais. Perduodami duomenys bus vairus: greii 
lentels, DHCP serverio konfigracija, nuskaitomi parametrai. 
 Duomen perdavimui iš centrinio serverio  maršrutizatorius bei kitus 
serverius bus naudojama SSH2 protokolo išpltimas SCP (Secure Copy), 
tai fail kopijavimas  nutolusius kompiuterius susijungimui naudojant 
SSH2 protokol. Kadangi visi perduodami duomenys koduojami, 
sumažja rizika jog duomenys bus perimti ir perskaityti. Autentifikacijai 
bus naudojami privats ir viešieji raktai. 
 Parametr nuskaitymui ir modem nuotolinei konfigracijai bus 
naudojamas SNMP (Simple Network Managment Protocol) protokolas. 
Žinant atitinkam parametr OID (Object ID) numerius arba vardus, 
galima nuskaityti ir keisti vairius parametrus modemuose, bei 
maršrutizatoriuose. SNMP pagrinde bus naudojamas tik parametr 
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nuskaitymui (Persist duomen kiekiui, persist paket skaiiui, CPU 
apkrovimui, etc.) ir nuotoliniam modem valdymui. 
• Techniniai reikalavimai (serveriui): 
o Patikima kaupikli posistem svarbi duomen saugojimui: 
 Numatoma panaudoti SCSI architektros diskinius kaupiklius kurie bus 
apjungti  RAID 5 tipo masyv. Kadangi bus saugojama kiekvieno 
abonento statistin informacija 5 min. trukms laikotarpio, taip pat reiks 
nemažai vietos diskiniame kaupiklyje. Bus naudojami trys 36GB talpos 
SCSI Ultrawide 320 tipo diskai. Numatomas DB dydis – 15GB. 
o Pakankamas pagrindinio serverio galingumas: 
 Kadangi reiks apdoroti didelius kiekius duomen reikia jog užtekt 
kompiuterio skaiiuojamosios galios atlikti reikiamus apskaiiavimus 
numatytame laiko tarpe (5 min). Bus naudojama dviej Pentium Xeon 
2.4GHz taktinio dažnio procesori sistema su 512MB operatyviosios 
atminties. 
• Sistemos vartotojo priemons (operatoriai ir abonentai): 
o Interneto naršykl Microsoft Internet Explorer versija 4.0 (ar aukštesn versija), 
Mozilla 1.5 (ar aukštesn versija), Opera 7.23 arba bet kokia interneto naršykl 
kuri palaiko HTTPS prisijungimus ir Paneles (Frames). 
 
4.4. Sistemos konteksto schema 
 Sistema susideda iš toki dali: DB serverio, WEB serverio prie kurio jungiasi klientai, 
stebim serveri, maršrutizatori ir modem, kurie yra galiniai sistemos taškai. 
 
 
6 pav. Sistemos konteksto schema 
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5. Taikomj uždavini modelis 
 Taikomj uždavini modelis detaliai aprašo kokia informacija keiiasi veiklos dalyviai 
ir kompiuterizuojami uždaviniai. Ivar Jacobson, Use Case modelio autorius, j apibdina taip: 
“Sistemos vykdom transakcij seka, kurios paskirtis yra pateikti biznio “dalyviui” 
pageidaujam konkret rezultat.” Transakcijos (sveikos) apima informacijos sraut ir/arba 
materiali sraut perdavim veiklos procesui (funkcijai, uždaviniui) arba gavim iš veiklos 
proceso (funkcijos, uždavinio). 
 




Abonent valdymo uždavinys susideda iš trij dali: 1) naujo 
abonento registracija, 2) Esamo abonento redagavimas, 3) 
Abonento atjungimas (ištrynimas). Naujas abonentas vis pirma 
turi bti priregistruotas sistemoje, pasirinkti norim paslaug plan. 
Vliau jam suteikiami tinklo parametrai (IP adresas). Abonentui 
pageidaujant jam gali bti pakeistas paslaugos planas, tinklo 
parametrai arba jis gali bti visai atjungtas (ištrintas). Visa tai 
atlieka Operatorius (UAB „Parabol“ darbuotojas). Abonent 




Operatorius nordamas gauti informacijos turi prisijungti prie 
sistemos savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu, pagal poreikius 
pasirenka meniu punktus ir papildomo meniu punktus ir jam yra 
pateikiama pageidaujama informacija (abonento parsist duomen 
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kiekis, bendra srauto suvartojimo statistika, serveri bkl ir kt.). 
Abonentui prisijungus prie sistemos jam automatiškai yra 
parodoma informacija apie jo parsist duomen kiek, ir 
pateikiamas palyginimas kaip tai atrodyt, jei tai bt planas su 
ribotu duomen kiekiu parsisiuntimui. 
 
Srautas Aprašymas 
Duomenys Tai abonento pateikti, arba automatiškai surinkti duomenys 
Informacija Informacija kuri pateikia IS, priklauso nuo to kas pareikalauja 
informacijos, ar Abonentas, ar Sistem aptarnaujantis darbuotojas 





6. Sistemos modeliai 
Viena iš pažangiausi veiklos proces ir taikomj program integravimo metodologij 
vadinama “sistemos modeliavimu”. Sistemos modelis apima bendros sistemos struktros, 
sistemos komponeni, logini j ryši ir išoriškai matom savybi modeliavim 
(projektavim). Organizacij modeliavimas tiesiogiai skirtas informacijos sistem, atitinkani 
realius veiklos poreikius, projektavimo ir realizavimo metodams vystyti. 
Organizacijos veikla gali bti nagrinjama iš skirting pozicij, išskiriant skirtingo 
pobdžio veiklos dalykines sritis, vadinamas veiklos domenais. Veiklos domenai nurodo 
organizacijos dalis, kuriose vyksta skirtingos prigimties procesai. 
Organizacijos veiklos informacins sistemos modeliavimas skirtas informacijos sistem, 
atitinkani realius veiklos poreikius, projektavimo ir realizavimo metodams pltoti. 
Organizacijos veikla gali bti nagrinjama iš skirting pozicij, išskiriant skirtingo pobdžio 
veiklos dalykines sritis, vadinamas veiklos domenais. Veiklos domenai nurodo organizacijos 
dalis, kuriose vyksta skirtingos prigimties procesai. 
Organizacijos veiklos informacinis modelis, sudarytas iš keturi omen, pateiktas 8 
paveiksllyje. 
IS projektavimo eigoje sudaromas kiekvieno domeno modelis. 
 




9 pav. Apibendrintas veiklos informacins sistemos modelis 
 
Komponentinio projektavimo svarbiausias privalumas – pakartotino komponent 
panaudojimo galimyb. Organizacijos informacijos sistemos komponentams ir ssajoms tarp j 
identifikuoti siloma grafin notacija – komponentinis sistemos modelis. Šis modelis apjungia 





























































10 pav. Komponentinis IS modelis 
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6.1. Pagrindin klasi diagrama 
 Sistemos vidines duomen struktras ir ryšius tarp duomen struktr parodo pagrindin 
klasi diagrama 
 
11 pav. Pagrindin klasi diagrama 
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7. DB struktra 
 Duomen bazs projektavimas buvo atliktas naudojantis automatizuota reliacini 
duomen bazi projektavimo sistema „Datanamic DeZign for databases v2.5.2“. 
 
 
12 pav. DB projektavimo sistema(Informacija) 
 
 Ši sistema leidžia projektuoti duomen bazes daugeliui DBVS, tame tarpe ir PostgreSQL. 




7.1. Sryši modelis 
 Duomen bazs sryši modelis parodo ryšius tarp vairi duomen lenteli, kuri 








7.2. DB lenteli ir j lauk aprašymas 
 
1 lentel. „cmts_types“ 
Column           Type            Modifiers 
cid      integer                 not null 
name     character varying(40)   
Indexes: cmts_types_pkey primary key btree (cid), 
         types_id_key unique btree (cid) 
 
cid –tipo indeksas 
name – pavadinimas. 
cmts_types lentelje saugomi modem bei prie j pririšt abonent „tipai“, t.y. kokio tipo 
modemas, kuris CMTS. Tai yra padaryta norint atskirti vienodus modemus, kurie yra prijungti 
prie skirting CMTS, kadangi j adresacija yra skirtinga. 
 
2 lentel. „free_ips“ 
Column     Type     Modifiers 
ip       inet       not null 
type     integer    not null 
state    smallint   not null 
Indexes: free_ips_ip_key unique btree (ip) 
 
ip – IP adresas 
type – tipas (žr. „cmts_types“ lentels) 
state – bsena (laisvas, užimtas) 
 šioje lentelje saugomi naudojami tinkle IP adresai ir pagal j galima atrinkti IP adresus 
kurie yra dar nepanaudoti. 
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3 lentel. „modems“ 
Column           Type                                  Modifiers 
id       integer                 not null 
serial   character varying(10)   
mac      macaddr                 not null 
state    integer                 not null 
type     integer                 not null 
ports    integer                 
Indexes: modems_pkey primary key btree (id), 
         modems_mac_key unique btree (mac) 
 
id –modemo indeksas 
serial – modemo serijinis numeris 
mac – modemo HFC (High Frequency Cable) jungties MAC adresas 
state – modemo busena (aktyvus, neaktyvus, neveikiantis) 
type – tipas (žr. „cmts_types“ lentel	) 




4 lentel. „modem_loc“ 
   Column                Type               Modifiers 
id           integer                       not null 
date         timestamp without time zone   not null 
street       integer                       not null 
street_num   character varying(5)          
flat_num     integer                       
landing      integer                       
floor        integer                       
ip           inet                          
chan         smallint                      
Indexes: modem_loc_id_date_key unique btree (id, date) 
 
id – modemo indeksas 
date – rašo rašymo data 
street – gatv (žr. lentel	 „streets“) 
street_num – namo numeris 
flat_num – buto numeris (jei modemas bute) 
landing – laiptines numeris 
floor – aukštas 
ip – IP adresas 
chan – CMTS kanalas prie kurio prijungtas modemas 
šioje lentelje saugoma informacija apie modemo viet, taiau jai pasikeitus informacija 
nesikeiia, o rašomas naujas rašas su kita data. Taip atsiranda galimyb stebti modemo 
„kelion	“ per namus. 
 
5 lentel. „switches“ 
Column           Type                                   Modifiers 
id       integer                 not null  
serial   character varying(12)   
state    integer                 
Indexes: switches_pkey primary key btree (id) 
 
id – komutatoriaus indeksas 
serial – serijinis komutatoriaus numeris 
state – bsena (aktyvus, neaktyvus, neveikiantis) 
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6 lentel. „switch_loc“ 
   Column                Type               Modifiers 
id           integer                       not null 
date         timestamp without time zone   not null 
street       integer                       not null 
street_num   integer                       
landing      integer                       
floor        integer                       
Modem        integer                       
 
id – komutatoriaus indeksas 
date – rašo rašymo data 
street – gatv (žr. lentel	 „streets“) 
street_num – namo numeris 
landing – laiptines numeris 
floor – aukštas 
modem – modemas prie kurio prijungtas komutatorius 
šios lentels veikimo principas toks pat kaip ir „modem_loc“ lentels. 
 
7 lentel. „services“ 
    Column              Type            Modifiers 
id             smallint                not null 
name           character varying(30)   
free_b_month   bigint                  
free_b_day     bigint                  
free_b_hour    bigint                  
Indexes: services_pkey primary key btree (id), 
         services_id_key unique btree (id) 
 
id – paslaugos plano indeksas 
name – paslaugos plano pavadinimas 
free_b_month – nemokam MB skaiius per mnes 
free_b_day - nemokam MB skaiius per dien (rezervuota, nenaudojama) 
free_b_hour - nemokam MB skaiius per valand (rezervuota, nenaudojama) 
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8 lentel. „service_speed“ 
  Column             Type            Modifiers 
id         smallint                 not null 
 week_day   smallint                 
 time       time without time zone   
 down_lt    integer                  
 down       integer                  
 up_lt      integer                  
 up         integer                  
 
id – paslaugos plano indeksas 
week_day – savaits diena 
time – laikas, nuo kada pradeda galioti greitis 
down_lt – parsisiuntimo greitis kbps iš Lietuvos tarnybini stoi 
downt – parsisiuntimo greitis kbps iš užsienio tarnybini stoi 
up_lt – išsiuntimo greitis kbps  Lietuvos tarnybines stotis 
up – išsiuntimo greitis kbps ir Lietuvos tarnybini stotis 
 šioje lentelje saugomi paslaugos plan greiiai. 
 
9 lentel. „users“ 
    Column               Type                                  Modifiers 
id             integer                  not null  
pcode          numeric(11,0)            
name           character varying(20)    
surname        character varying(30)    
street         integer                  not null 
street_num     character varying(5)     
flat_num       integer                  
phone          character varying(20)    
Indexes: users_pkey primary key btree (id), 
         users_pcode_key unique btree (pcode) 
 
id – abonento indeksas 
pcode – asmens kodas 
name – vardas 
surname – pavard 
street – gatv (žr. „streets“ lentel	) 
street_num – namo numeris 
flat_num – buto numeris 
phone – telefonas 
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 šioje lentelje saugoma informacija apie abonentus. 
 
10 lentel. „user_state“ 
   Column                Type               Modifiers 
id           integer                       not null 
date         timestamp without time zone   not null 
comment      text                          
modem_id     integer                       
service_id   integer                       
serv_date    timestamp without time zone   
ip           inet                          
port_num     integer                       
Indexes: user_state_id_date_key unique btree (id, date), 
         user_state_id_key btree (id) 
 
id – abonento indeksas 
date – rašo rašymo data 
comment – komentaras 
modem_id – modemo indeksas, prie kurio abonentas prijungtas rašo rašymo metu 
service_id – paslaugos plano indeksas rašo rašymo metu 
serv_date – paslaugos plano paskutinio keitimo data 
ip – abonento IP adresas rašo rašymo metu 
port_num – jungties numeris rašo rašymo metu (rezervuota ateiiai, kuomet bus naudojami 
valdomi komutatoriai vietoj modem) 
 šioje lentelje saugomi rašai apie dabartin	 abonento bsen (planas, IP adresas, 
modemo indeksas), rašai nekeiiami, o tik pridedami atliekant kok nors pakeitim abonento 
informacijoje, todl yra manoma atsekti abonento pasikeitimus. 
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11 lentel. „user_ips“ 
Column              Type               Modifiers 
id       integer                       
ipdate   timestamp without time zone   
mac      macaddr                       
ip       inet                          
Indexes: user_ips_mac_ip_key unique btree (mac, ip), 
         user_ips_id_key btree (id), 
         user_ips_ip_key btree (ip) 
 
id – abonento indeksas 
ipdate – rašo rašymo data 
mac – abonento kompiuterio tinklo plokšts MAC adresas 
ip – abonento IP adresas 
 šioje lentelje saugomi visi abonentui priklausomi IP adresai. 
 
 
12 lentel. „user_failures“ 
   Column                Type               Modifiers 
id           integer                       not null 
fdate_comp   timestamp without time zone   not null 
fdate_rep    timestamp without time zone   
Fcomplain    text                          
fdiag        text                          
frepair      text                          
fmodem_id    integer                       
fswitch_id   integer                       
Indexes: user_failures_id_fdate_comp_key unique btree (id, fdate_comp) 
 
id – abonento indeksas 
fdate_comp – data kada užregistruotas nusiskundimas, gedimas 
fdate_rep – data kada pataisytas gedimas 
fcomplain – nusiskundimas, gedimas 
fdiag – kas buvo nustatyta meistro nuvykus pas abonent 
frepair – atlikti remonto darbai 
fmodem_id – modemo indeksas dl kurio kalts vyko gedimas (jeigu gedimas vyko dl 
modemo kalts) 
fswitch_id – komutatoriaus indeksas dl kurio kalts vyko gedimas (jeigu gedimas vyko dl 
komutatoriaus kalts) 
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13 lentel. „streets“ 
Column           Type            Modifiers 
sid      integer                 not null 
name     character varying(50)   
code     character varying(5)    
town     integer                 not null 
Indexes: streets_pkey primary key btree (sid), 
         streets_id_key unique btree (sid) 
 
sid – gatvs indeksas 
name – gatvs pavadinimas 
code – gatvs kodas 
town – miestas kuriame gatv yra (žr. „towns“ lentel	) 
 
14 lentel. „towns“ 
Column       Type                              Modifiers 
tid      integer         not null default nextval('publi 
name     character(20)   
 
tid – miesto indeksas 
name – miesto pavadinimas 
 
15 lentel. „networks“ 
Column     Type     Modifiers 
network   cidr      
router    inet      not null 
dhcp      inet      not null 
dns       inet      not null 
type      integer   not null 
Indexes: networks_network_key unique btree (network) 
 
network – tinklas, tinklo išraiška <IP adresas>/<kauk> 
router – pagrindinis tinklo maršrutizatorius (default gateway) 
dhcp – tinklo DHCP serveris 
dns – tinklo DNS serveris 
type – tipas (žr. „cmts_types“ lentel	) 
 šioje lentelje saugomi abonent, modem ir serveri tinklai, kurie naudojami mons 
viduje. 
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16 lentel. „tr_stats_new“ 
    Column                 Type               Modifiers 
time           timestamp without time zone   
dst            inet                          
upcount        integer                       
updata         integer                       
downcount      integer                       
downdata       integer                       
Indexes: tr_stats_new_dst_key btree (dst), 
         tr_stats_new_time_dst_key btree ("time", dst), 
         tr_stats_new_time_key btree ("time") 
 
time – laikas 
dst – abonento IP adresas 
upcount – išsiuniam duomen skaitliukas 
updata – išsiust duomen kiekis nuo paskutinio rašo laiko 
downcount – parsiuniam duomen skaitliukas 
downdata – parsiust duomen kiekis nuo paskutinio rašo laiko 
 šioje lentelje saugomas kiekvieno abonento parsiustos ir išsiustos informacijos kiekis. 
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8. Vartotojo ssaja 
 Vartotojo ssajos šablonai buvo suprojektuoti pasinaudojant „FastTemplate“ klasmis, 
kurios buvo sukurtos Jasono Mro (Jason Moore). Jas galima rasti adresu 
http://www.thewebmasters.net. 
J veikimo pagrindas yra toks: susikuriamas HTML šablonas, kurioje paliekama vieta 
kintamiesiems, paskui šablonas speciali funkcij pagalba užpildomas trkstamomis reikšmmis 
ir gauname piln vaizd. Tai suteikia galimyb	 kurti dinamines lenteles, su kintamu stulpeli ir 
eilui skaiiumi, dinamines formas. 
 
8.1. Meniu struktra 
 Meniu yra suskirstytas  penkias pagrindines grupes, kuriose dar galima pasirinkti 
detalesn	 vartotoj dominani informacij. 
• „ranga“ – šioje grupje galima paržirti, bei redaguoti duomen bazje esani 
informacij apie rang naudojam tinkle (modemus, komutatorius) 
• „Abonentai“ – šioje grupje galima peržirti ir redaguoti informacij susijusi su 
abonentais 
• „Statistika“ – ši grup yra skirta peržirti vairius statistinius duomenis, tokius kaip 
parsistos/išsistos informacijos kiekis, modem nutolusio apklausimo rezultatus. 
• „DB –redagavimas“ – šioje grupje galima redaguoti pagrindines DB lenteles: miest, 
gatvi, paslaugos plan, potinkli, DB vartotoj. 
• „Monitoringas“ – šioje grupje galima paržirti informacij apie serveri ir 
maržrutizatori bkl	. 
 
 14 pav. Meniu struktra 
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8.2. Meniu „ranga“ 
Šiame meniu galime paržirti rang (modemus, komutatorius) kuri yra registruota DB, taip 
pat yra numatytas meniu punktas valdom komutatori konfigracijos keitimui (rezervuota 
ateiiai), taip pat yra meniu punktai modem programins rangos atnaujinimui. 
 
 
 15 pav. Meniu „ranga“ 
 
Meniu „modemai“  
Pasirinkus meniu punkt „modemai“ parodomas modem srašas, kuriame galima 
manipuliuoti rodomais rašais, paspaudus atitinkam rašo viet atveriami papildomi langai: 
 Ser. numeris - redaguoti modemo viet. 
 MAC - pažirti modemo istorij. 
 
 
 16 pav. Modem s	rašas 
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Paspaudus ant serijinio numerio atveriamas modemo redagavimo langas: 
 
 17 pav. modemo redagavimo langas 
 
Meniu „modemai + ab.“ 
Meniu punktas „modemai + ab.“ yra tas pats srašas, tik šalia modem yra parašytas 
abonent, prijungt prie modemo skaiius. 
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Meniu „komutatoriai“  
Pasirinkus meniu punkt „komutatoriai“ parodomas komutatori srašas, kuriame galima 
manipuliuoti rodomais rašais, paspaudus atitinkam rašo viet atveriami papildomi langai: 
 Ser. numeris - redaguoti komutatoriaus viet. 
 Magistral - pažirti komutatoriaus istorij. 
 
 18 pav. komutatori s	rašas 
Paspaudus ant serijinio numerio atveriamas redagavimo langas: 
 
 19 pav. komutatori redagavimo langas 
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Meniu „modemo upgreidas (1.1)“, „modemo upgreidas (1.0)“ „modemo upgreidas (5100)“, 
„modemo downgreidas“, „modemas testavimui“ 
 Šie langai skirti modem programinei rangai atnaujinti, bei testavimui su skirtingos 
konfigracijos failais. 
 
Meniu „Cisco 1900 konfigracijos keitimas“ 
 Šis meniu skitas valdom komutatori „Cisco Catalyst 1900“ konfigracijos keitimui. 
Šiuo metu neveikia, rezervuota ateiiai. 
 
8.3. Meniu „Abonentai“ 
 Šis meniu yra skirtas abonent valdymui ir redagavimui. 
 
Meniu „Abonent paieška“ 
 Šis meniu skitas surasti reikiam abonent DB. 
 
 20: Abonent paieškos langas 
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Meniu „Visi abonentai“ 
 Šiame meniu yra rodomas visas abonent srašas (gali bti labai didelis), toks pat langas 
parodomas po abonent paieškos. Šiame sraše paspaudus ant reikiamo lauko galima redaguoti 
abonent, pažirti jo istorij, redaguoti jo  IP adresus: 
• Vardas - redaguoti abonent 
• Pavard - abonento istorija 
• Adresas - abonent gedim istorija 
• Modemas - abonento IP/MAC adresai 
• Planas – parsistos informacijos kiekis. 
 
 21 pav. Abonent s	rašo langas 
 
Abonento redagavimo – pridjimo langas: 
 
 22 pav. Abonento redagavimo langas 
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Abonento IP adres redagavimo langas: 
 
 23 pav. Abonento IP adres redagavimo langas 
Abonento istorijos langas: 
 
 24 pav. Abonento istorijos langas 
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Abonento parsistos informacijos kiekio langas: 
 
 25 pav. Abonento parsistos informacijos kiekis. 
 Pasirinkus š meniu, vartotojas permetamas  „Statistika“ puslap ir nukreipiamas  meniu 




 Šis meniu yra skirtas registruoti gedimams. 
 
 26 pav. Gedim s	rašo langas 
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8.4. Meniu „Statistika“ 
 Šis meniu skirtas peržirti vairius statistinius duomenis, parsistos informacijos kiek. 
 
Meniu „abonento ip“ 
 Šiame meniu galime pažirti abonento parsisto, bei išsistos informacijos kiek 
pasirinktame laikotarpyje. Abonentas pasirenkamas pagal IP adres. Patogiau šiuo meniu yra 
naudotis iš Abonent srašo, spaudžiant ant abonento naudojamo plano pavadinimo, taip yra 
iškarto parenkamos reikiamos reikšms (IP adresas) ir nustatomas savaits laiko tarpas. Paskui 
reikalui esant, galima pakoreguoti parametrus. Lang galite pamatyti Paveiksllyje 24. 
 
Meniu „MB Steponui“ 
 Šis meniu yra skirtas peržirti abonentus kurie pasirinkto mnesio laikotarpyje viršijo 
plane numatyt nemokam megabait skaii ir už papildomus megabaitus turi susimokti. 
Informacija išvedama tokiu formatu:  
Pavard vardas/gatvs kodas namo nr.-buto nr./MB kiekis 
 Tai yra daroma tam, kad iškarto bt galima duomenis perkelti  UAB „Parabol“ 
naudojam buhalterins apskaitos program, kurioje yra skaiiuojamas abonento mnesinis 
mokestis. 
Meniu „MB Steponui“ langas: 
 
 27 pav. Meniu „Mb Steponui“ langas 
 
Meniu „modemai (moment.)“, „vieno modemo parodymai“ 
 Šie meniu skirti peržirti modem parametrus, kuriuos nuskaito serveris iš pai 
modem. Tie parametrai yra:  
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• SNR (Sinal/Noise Ratio) – santykis signalas/triukšmas 
• Upstream signal level – Upstream kanalo lygis 
• Downstreat signal level – Downstream kanalo lygis 
Meniu „modemai (moment.)“ iškarto yra apklausiami visi modemai, ir išvedama informacija 
apie visus modemus, o meniu „vieno modemo parodymai“ pradžioje galima pasirinkti kur vien 
modem ir j apklausti. Šiuose srašuose taip galima perkrauti modemus. 
Meniu „vieno modemo parodymai“ langas: 
 
 28 pav. Vieno modemo parodymai 
Kiti meniu yra nenaudojami ir kol kas neveikia. 
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8.5. Meniu „DB redagavimas“ 
 Šiame meniu yra galimyb peržirti ir redaguoti pagrindines DB lenteles: gatvi, miest, 
paslaugos plan, tinkl ir DB vartotoj. 
 Gatvi peržiros ir redagavimo langai: 
 
 29 pav. gatvi peržiros langas 
 
 
 30 pav. gatvi redagavimo langas 
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Miest peržiros ir redagavimo langai: 
 
 31 pav. miest peržiros langas 
 
 
 32 pav. miest redagavimo langas 
 
Paslaugos plan peržiros ir redagavimo langai: 
 




 34 pav. paslaugos plan redagavimo langas 
 
DB vartotoj peržiros ir redagavimo langai: 
 
 35 pav. DB vartotoj peržiros langas 
 
 
 36 pav. DB vartotojo redagavimo langas 
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8.6. Meniu „Monitoringas“ 
 Šiame meniu galima pamatyti kiekvieno serverio ir maršrutizatoriaus statistik: 
• Duomen srautus 
• Priimt ir išsist paket skaii 
• Centrinio procesoriaus (CPU) apkrovim 
• Operatyviosios atminties (RAM) panaudojim 
• Disk panaudojim 
 
Meniu „Monitoringas“ langas: 
 
 37 pav. Meniu „Monitoringas“ langas 
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8.7. Abonent prisijungimo langas 
 Abonentai jungiasi prie nustatyto adreso ir jiems automatiškai pagal prisijungimo IP yra 
parodomas parsistos ir išsistos informacijos kiekis einamajam mnesiui. Abonentai gali 
peržirti ir ankstesni mnesi ataskaitas. 
 





9. Sistemos architektra 
 Sistema veikia UAB „Parabol“ tinkle, kuris yra sudarytas iš šeši serveri, aštuoni 
maršrutizatori ir dviej CMTS (Cable Modem Termination System). Tinkl sudaro šios dalys: 
• „Cable networks“ – kabeliniai tiklai, prie ši tinklo dali yra jungiami abonentai 
• „Ofisas“ – šioje dalyje yra pagrindinis UAB „Parabols“ ofisas, iš kurio yra valdoma 
informacin sistema 
• „Parabole FM“ – tai yra radijo stoties „Parabol FM“ ofiso tinklas 
• „Foreign internet“ – tai yra ryšio kanalas su užsienio interneto tarnybinmis stotimis 
• „LT internet“ – tai yra ryšio kanalas su Lietuvos interneto tarnybinmis stotimis 
• „Fiber network“ – optinis tinklas, kuris šiuo metu dar tik diegiamas 
• Serveriai: 
o WWW1 – pagrindinis kuriamos informacins sistemos serveris kuriame yra DB, 
ir http serveris 
o DHCP, DNS, TFTP – serveris teikiantis DHCP paslaugas, atsakantis  DNS ir 
TFTP užklausas 
o FTP, news – fail apsikeitimo ir naujien serveris 
o Games – žaidim serveris 
o WWW – http serveris 
o Mail – elektroninio pašto serveris 
• Pagrindiniai maršrutizatoriai: 
o HYPER – centrinis maršrutizatorius 
o HYPER1 – atsarginis centrinis maršrutizatorius 
o dmz – maršrutizatorius atskiriantis DMZ zon nuo likusio tinklo 
o Cisco CMTS-1, Cisco CMTS-2 – maršrutizatoriai-tiltai apjungiantys kabelinius ir 
ethernet tinklus. 
Serveriai yra taip vadinamoje „demilitarizuotoje“ zonoje, sutrumpintai DMZ. Tokia 
struktra leidžia apsaugoti visus serverius naudojant vien ugniasien	. Pagrindinis informacins 
sistemos serveris yra WWW1 kuris taip pat yra DMZ zonoje. Jam ugniasienje specialiai 
suteikta galimyb jungtis prie vis maršrutizatori ir serveri, kad bt galima rinkti duomenis 
j stebjimui. Visi modemai yra už CMTS rengini „Cable network“ pažymtose dalyse, prie j 
taip pat pagrindiniam serveriui yra suteikta galimyb prisijungti, kad bt galima nuskaityti 
pardymus kiekvieno modemo. Prie paio pagrindinio serverio valdymo dalies galimyb	 
prisijungti turi tik tinklo dalies „Ofisas“ kompiuteriai, taip yra užtikrinama, jog niekas iš kit 
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tinkl neprisijungs prie valdymo dalies. Prie informacins dalies, kurioje patiekti duomenys apie 
parsistus/išsistus duomen kiekius turi galimyb	 prisijungti tiek „Ofisas“ tinklo dalies 
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 prisijungimas prie yra manomas tik per SSL jungt, taip duomenys yra apsaugomi nuo 
parmimo (MITM – Man In The Middle atakai), o taip pat prijimas prie kliento ssajos yra 
apribojamas tik IP adresams kurie turi tam teis	 (ofiso, abonentinio skyriaus). Taip pat 
kiekvienai sesijai yra išskiriamas 9 skaitmen ilgio unikalus raktas, kuris po 10 minui 
neaktyvumo yra ištrinamas ir reikia registruotis sistemoje iš naujo. Slaptažodžiai koduojami 




1. UAB „Parabol“ teikiam paslaug informacijos sistema sukurta laikantis pagrindini 
vartotoj reikalavim bei gyvavimo ciklo modelio bei išanalizavus pagrindinius duomen 
srautus tarp kompiuterizuodamos srities atskir etap. 
2. Išanalizuotas ir sudarytas sistemos komponentinis modelis, laikantis pakartotinos 
komponent panaudojimo technologijomis. 
3. Specifikuoti reikalavimai IS, apibržiant pagrindines vartotojo funkcijas bei veiksm 
sek. 
4. Panaudota serverio saugumo Firewall technologija. Naudojamas MD5 algoritmas 
svarbiai vartotoj informacijai koduoti. Generuojamas unikalus numeris kiekvienam 
vartotojui ir vartotojo sesijai. 
5. Pritaikytos panaudotos internetins technologijos:  
a) PHP – hiperteksto skript apdorojimo kalba 
b) HTML – hiperteksto adorojimo kalba 
c) PostgreSQL server – duomen bazi valdymo sistema 
d) Apache HTTP server – internetini puslapi serveris 
6. Vartotoj teiss apibržtos, specifikuotos ir apribotos pagal vartotoj vardus ir 
slaptažodžius.  
7. Duomen vedimas  duomen baz	 palengvintas grafins vartotojo ssajos pagalba. 
Vartotojui pateikiama apdorota susisteminta pagal turin informacija, kad bt patogiau 
j analizuoti ir padaryti reikiamas išvadas. 
8. Pritaikius nauj sistem UAB „Parabol“ gijo galimyb	 taikyti apribojimus 
parsiuniamai ir išsiuniamai informacijai paslaug planuose, kas leido tiekti pigesnius 
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 This work is about creation of system which allows for cable TV to manage and monitor 
their internet subscribers and equipment (modems, servers, routers) over database. 
 Created system allows add remove and manage subscribers over internet browser 
interface. Operator can monitor each subscribers downloaded and uploaded data amount. This 
system automatically updates routers and servers configurations as subscriber is being added 
removed or edited. This system also monitors servers and routers state: traffic, packets 
transmitted, CPU use, system load, RAM use and disk use. 
 Main router periodically updates database with information about each subscribers 
downloaded and uploaded data amount, and if subscriber has reached its data limit database 
server responds to this information by sending new configuration to main router for this 
subscriber. 
 This system allowed company install cheaper services with restricted data amounts for 
subscribers and subscribers number increased about twice over a year. 
 
